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Аннотация: ушбу мақолада бугунги кунда олий таълимнинг глобаллашув
тенденциялари, унинг ўзига хос хусусиятлари, ижобий ва салбий жиҳатлари, олий таълим
соҳасидаги ўзаро алмашинув жараёнларида талабаларда маданиятлараро мулоқот
компетенциясини шакллантиришнинг ижтимоий-педагогик зарурияти таҳлил қилинган.
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образования на сегодняшний день, его особенности, положительные и отрицательные
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Дунё олий таълим маконини глобал ривожланиш тенденциялари ҳақида
гапирилганда, авваламбор глобаллашув жараёнини бевосита олий таълим тизимига
кўрсатган таъсири натижасида уни интеграциялашганини ва халқаролашганини
таъкидлаш керак.
Давлатлар ва университетлар глобаллашув жараёни таъсирида янги стратегия
ва дастурлар ишлаб чиқиш билан чекланмасдан шунингдек, талабаларни халқаро
алмашуви ва чет элларда олий ўқув юртларини филиалларини ташкил этиш,
халқаро алоқаларни бошқа кўринишларидан фойдаланишга катта эътибор
бермоқдалар.
Маълумди жаҳондаги етакчи университетлар ҳар доим академик ва илмий
алоқаларни ривожлантириб борганлар. Олий таълим глобаллашувининг яна бир
муҳим жиҳатларидан бири, барча йўналишларда халқаро алоқаларни
ривожлантиришда инглиз тили асосий мулоқот тилига айланганлигини алоҳида
таъкидлаш керак. Бу эса глобал таълим муҳитида талабаларнинг турли
маданиятларга эга бўлсаларда ўзаро умумий мулоқот тилидан фойдаланиш
имкониятларини оширади.
Бир томонда глобаллашувни олий таълимга кўрсатаётган таъсири натижасида
дуйёни исталган бурчагида билим олиш ва илмий иш билан шуғуллаяиш имкони
яратилган бўлса, иккинчи томондан унга ривожланаётган давлатларда миллий
маданий ўзликка таҳдид сифатида қаралётганлигини дам алоҳида таъкидлаш керак.
Шундай бўлишига дарамасдан ҳозирги кунда талабалар, кўпгаб олимлар ва халқаро
таълим дастурлари дунё бўйлаб чегараларни бартараф этган ҳолда бошқа
давлатларга кириб бормоқда.
Ўз навбатида халқаролашув ҳам глобал, ҳам минтақавий миқёсда намоён
бўлаётгани кўзга ташланади. Бунга яққол мисол сифатида Европа Иттифоқида 1999
йилда бошланган Болония жараёни натижасида 48 та давлатни қамраб олган ягона
Европа олий таълим маконини вужудга келганини айтиш мумкин[1].
Таълим соҳасидаги ҳамкорлик бошқа қитьаларда ҳам кенг авж олиб бормоқда.
Худди шундай жараён Логин Америкасида, Африка Иттифоқида, Осиё ва Тинч
океани давлатларида ҳамда Жанубий-Шардий Осиёда кенг ёйилмоқда. Дунёнинг
иқтисодий жиҳатдан бой давлатлари қаторида Сингапур, Катар ва Бирлашган Араб
Амирлиги олий таълимни халқаролашувига катта эътибор бериб ўзларида дунёни
етакчи университетларини филиалларини очмоқдалар ва ўқув жараёнига ҳамда
илмий тадқиқотлар олиб боришга етакчи чет эллик олимларни жалб қилмоқдалар
[2].
ЮНЕСКОнинг маълумотларига кўра, 2010 йилдан то бугунги кунгача чет эллик
талабалар сони дунёда 80 фоизга кўпайган. Дунёда 5 млн. дан ортид талаба чет
элларда таҳсил олмоқда. Шимолий Америка, Ғарбий Европа ва Австралияни етакчи
олий ўқув юртлари Осиё ва Африка мамлакатлари талабаларини юқори сифатли
таълим хизматлари билан ўзига жалб қилаётганини алоҳида таъкидлаш лозим [3].
Ушбу давлатлар авваламбор ўз иқтисодий манфаатларини кўзлаган ҳолда
глобаллашув даврида чет эллик кўплаб талабаларга ўз университетларида турли
дастурлар тақдим этмоқдалар. Айрим университетлар бевосита ўз филиалларини
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бошқа давлатларда очиш йўли билан ривожланаётган давлатлар таълим хизматлари
бозорига кириб бормоқда. Бундай ҳолатни мамалкатимиз тараққиётининг янги
даври учун ҳам хос воқеликка айланиб бораётгани ҳеч кимга сир эмас. Ҳозирда
кўплаб мамлакатимиз ёшлари дунёнинг ривожланган давлатлари олий ўқув
юртларида ёки уларнинг мамлакатимиздаги филиалларида таҳсил олмоқдалар.
Зеро, мамлакатимизда 2020 йилнинг “Илм-маърифат ва рақамли иқтисодиётни
ривожлантириш йили” деб номланиши ижтимоий соҳани ва шу жумладан, олий
таълимни, яъни кадрлар тайёрлаш миллий тизимини инновацион асосда
ривожлантириш учун муҳим вазифаларни амалга ошириш зарурлигини
тасдиқлайди[4].
Таъкидлаш лозимки, ушбу жараён мамлакат тараққиётини
белгиловчи кўрсаткичларга эришишни, жаҳон бозорига рақобатбардош товарларни
ишлаб чиқариш ва уларнинг экспортини ошириш, ижтимоий юксалишнинг алоҳида
кўрсаткичи ҳисобланган олий таълим тизимини яъни, шу муносабат билан кадрлар
тайёрлаш ишини етакчи мамлакатлар университетлари даражасида ташкил этишни
талаб қилади, яъни бу жараён олий таълим муассасаларидаги ўқув жараёни, илмий
тадқиқот ишларини янги давр иқтисодиёти, ижтимоий тизимлар талаблари
даражасида такомиллаштириш заруриятини вужудга келтирди. Шунинг учун ҳам
янги ривожланиш босқичида рақобатбардош кадрларга бўлган талабни қондириш
мақсадида “Олий таълимни ривожлантириш учун ўтган йили 19 та янги олий ўқув
юрти, жумладан, 9 та нуфузли хорижий университетнинг филиали очилди. Етакчи
хорижий университетлар билан ҳамкорликда 141 та қўшма таълим дастури бўйича
кадрлар тайёрлаш йўлга қўйилди. Олий таълим муассасаларига жами 146 минг 500
нафар ёки 2016 йилга нисбатан 2 баробар кўп талаба ўқишга қабул қилинди.”[5].
Юқори малакали кадрларга бўлган ижтимоий талабни қондириш мақсадида, ушбу
жараён давом эттирилмоқда. “Ҳозирги даврда мамлакатимизда Жанубий Корея,
Буюк Британия, Россия, Ҳиндистон, Италия, Сингапур, Латвия каби давлатларнинг 14
та
университет
ва
институтларининг
филиаллари
фаолият
кўрсатмоқда[6]. Юқоридагилардан кўринадики, ҳозирги кунда талабаларда
маданиятлараро мулоқот компетенциясини ривожлантиришни муҳим педагогик
вазифага айлантирди.
Глоаб таълим муҳитида турли маданият шаклларининг ўзаро таъсирини
ҳисобга олган ҳолда талабаларда маданиятлараро мулоқот компетенциясини
шакллантириш,
дунё
ҳамжамиятларининг
интеграциялашуви
асосида
умумбашарий қадриятларни ўрганиш ва таълим жараёнига киритишга алоҳида
эътибор қаратиб келинмоқда. Илғор олий таълим муассасаларида айниқса, чет
тиллари бўйича мутахассисларни тайёрлаш жараёнлари талабаларнинг миллий ва
умуммаданий компетенцияси, умуммаданий филологик саводхонлик даражаси,
умуммаданий фарқларни англаш, умуммаданий стандартларни ўстириш,
умуммаданият иммунететини такомиллаштиришга асосланиб ташкил этилмоқда.
Дунёда талабаларда маданиятлараро мулоқот компетенциясининг таркиби ва
хусусиятлари, халқларнинг маданий камолотида экологик, иқтисодий, ахборот ва
ижтимоий муаммоларни ҳал этишдаги аҳамияти, аҳолининг умуммаданий
савиясини ошириш, талабаларда умуммаданий дунёқарашни шакллантиришнинг
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инновацион ёндашувлари, илмий изланишли фаолиятга аксиологик муносабатни
қарор топтиришга оид илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Илмий натижалар
замонавий шароитда чет тилларни ўқитишнинг интенсив усулларини ишлаб чиқиш,
бўлажак чет тили ўқитувчиларининг касбий маданий компетентлигини
ривожлантириш механизмларини такомиллаштиришнинг асосий тенденцияларини
жорий этиш, аутопсихологик компетентлиликни ривожлантириш орқали ёшларни
билим олишга иштиёқини уйғотиш, глобал тафаккур ва кишилар билан толерантлик
муносабатларида бўлишга хизмат қилмоқда.
Ўзбекистон Республикасида ёшларни чет тилларини ўрганишлари учун шартшароитлар яратиш, ҳар жиҳатдан билимли ва мустақил фикрлайдиган қилиб
тарбиялаш юзасидан амалга оширилаётган ислоҳотлар натижасида таълим
стандартлари такомиллаштирилиб, соҳага оид замонавий таълим технологиялари
жорий этилмоқда. «Мамлакатимизда бир неча хорижий тилларни билувчи
замонавий кадрлар тайёрлаш, хорижий тиллар бўйича илмий ишлар олиб бориш,
тил ўргатиш методологиясини такомиллаштириш»[7] ҳамда «чет тилларини чуқур
ўрганишга эътибор қаратган ҳолда, ихтисослаштирилган синф ва мактабларни
яратиш амалиётини кенгайтириш усули билан мактабларда таълим сифатини тубдан
яхшилаш»[8] каби вазифалар белгиланган. Бунда талабаларда маданиятлараро
мулоқот компетенциясини шакллантиришнинг мазмун-моҳиятини илмийпедагогик жиҳатдан асослаш ва моделлаштириш, баҳолаш мезони ва
кўрсатгичларини аниқлаштириш муҳим аҳамият касб этади ва таълим-тарбия
сифатини янги босқичга олиб чиқиш имкониятини оширади.
Жамият тараққиётида, хусусан баркамол шахс тарбиясида маданият катта
аҳамият касб этади. Чунки маданият инсонннинг иқтидори, салоҳияти, қобилияти ва
ўзлигини намоён этиб, унинг билимлари, кўникма ва тажрибаларини, маънавий
салоҳиятини амалий фаолияти орқали камол топтиришда асосий роль ўйнайди.
Талабалар маданиятлараро мулоқот компетенциясининг муҳим элементлари
санъат, моддий-маънавий меърос, фан ва бошқалар турли йўллар билан ўрганилади
ҳамда талабалар онгига етказилади. Маданиятлараро мулоқот компетенциясига
ижтимоий-иқтисодий муносабатлар таъсир қилар экан, уларнинг эмоционал-ҳиссий
таъсири эстетик таъсир вазифасини, ўтмишни яқинлаштириш, айрим шахсларнинг
тарихи ва психологиясини очиб беришга оид вазифасини; ҳаётга бўлган муносабати
орқали ифодалашга йўналтирилган, жамиятнинг ғоявий ҳаёт жараёнига кирувчи
мафкуравий вазифасини инсоннинг маънавий шаклланишига ақли, иродаси,
ҳиссиётига таъсир этувчи тарбиявий вазифасини ва ниҳоят, маънавий бойишига
таъсир этувчи коммуникатив вазифани бажаради.
Лекин буларнинг барчаси қўйидаги қатор омилларга боғлиқ ҳолда амалга
ошади:
1. Талабалар онгига миллий ғояни сингдириш асосида улар тафаккурини
янгилаш орқали умуммаданий дунёқарашни шакллантириш.
2. Жаҳондан умумбашарий қадриятлар, ўтмишда маданият ривожланишида
эришилган ютуқлар, муваффақиятлардан ворислик жараёнида фойдаланиш асосида
келгусида маданият соҳасида бажариладиган ишлар кўламини белгилаб олиш.
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3. Турли маданият шаклларининг ўзаро таъсирини ҳисобга олган ҳолда
умуммаданий
дунёқарашни
шакллантиришда
мамлакатимизда
амалга
оширилаётган мустақил тараққиётнинг имкониятларидан фойдаланиш.
4. Мамлакат иқтисодиётидаги туб ўзгаришларнинг маданият соҳасига ҳам
таъсири, маданият соҳасида мамлакатлараро алоқанинг ортиб бориши.
5. Давлат сиёсатида маънавий маданиятнинг устувор йўналиши касб
этганлигининиг шахс умуммаданий дунёқарашини шакллантиришга таъсири.
6. Миллий ўзликни англаш, ватанпарварлик, миллий ифтихор туйғуси
шаклланаётганлигининг бой миллий, тарихий анаъаналарига, халқ интеллектуал
меросга ҳурматининг ортиб бориши.
Талабаларда маданиятлараро мулоқот компетенциясини шакллантиришда
маданиятнинг қуйидаги юксалиш мезонларига асосланиш лозимлигини белгилайди:
1. Жамият тараққиёти жараёнида яратилган маънавий қадриятлар кўлами ва
сони, уларнинг тарқалиш даражаси, одамлар томонидан ўзлаштирилиши.
2. Маънавий маданият турларининг бир текис тараққий этиши.
3. Маданий қадриятлардан баҳраманд бўлишда барча кишиларнинг иштирок
этиши.
4. Маданий бойликларни яратишда аҳоли барча кўламларининг онгли
равишда иштирок этиши.
5. Кишилар маданий юксалишига ўз ҳиссаларини қўшишлари учун жамиятда
барча имкониятларнинг мавжуд бўлиши.
Юқоридаги фалсафий мезонларга таянган ҳолда талабаларда маданиятлараро
мулоқот компетенциясини шакллантиришга доир қуйидаги мезонларни келтириш
мумкин:
– умуммаданиятнинг мазмун-моҳиятини тушуниш;
– ўз миллий маданияти ва бошқа халқларнинг маданиятларига ҳурмат туйғуси;
– ўз-ўзига ҳурмат;
– тарихий онгининг шаклланганлиги;
мен ва вандализм (маданий бойликларни ҳақорат қилувчиларга қарши курашиш);
– маънавий ва моддий бойликларга маданий муносабат;
– тасаввур ва фантазия (мен ва миф);
– эстетика ва тарбия (мен ва гўзаллик);
– ахлоқий тарбияланганлик (бошқаларнинг ҳолатини ҳис этиш);
– маънавий бой (мен ва менинг қалбим);
– экологик маданият (атроф-оламга муносабат);
– ўз фаолиятида умуммаданий дунёқарашни намоён эта олиш.
Талабалар белгиланган мезонлар асосида билим, тасаввурга эга бўлишлари
учун маданиятлараро мулоқотни англашининг ўзига хос хусусиятлари, педагогикпсихологик асослари мавжуд бўлиб, баркамол шахс тарбиясининг ўзаро
алоқадорлиги, ҳар бир тарбияланувчининг ёш хусусиятлари ҳамда унинг
интеллектуал ривожланишини ҳисобга олмай туриб, маънавий маданиятни
таъминлаш мумкин эмас. Бу борада педагогик фаолиятнинг йўналишлари ва
технологияларини
ўз
ичига
олган
талаба-ёшларнинг
психо-физиологик
281

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 6-сон

ривожланиши ва бу ривожланиш фаолиятнинг асосий турлари – таълим
муассасидаги шарт-шароитлар билан уйғун бўлиши талаб этилади. Талабаларда
маданиятлараро мулоқот компетенциясини шакллантиришда барча ўқув фанлари
иштирок этади.
Хулоса
қилиб
айтганда,
талабаларда
маданиятлараро
мулоқот
компетенциясини шакллантиришда
1) маданиятнинг фалсафий, иқтисодий, ижтимоий-сиёсий қарашларда яхлит
бир тизим сифатида етакчи тушунчаларини ажратиб олиш;
2) ўқув фанларида дунёқараш мазмуни қай даражада эканлигини аниқлаб
бериш (ўқув предметлари ва ёш хусусиятлари жиҳатидан);
3) олий таълим тизимида ўрганиладиган фан асосларини умуммаданий
фанларни яхлит бир мажмуада бирлаштириш талаб этилади. Шунга кўра, ижтимоий
гуманитар, табиий математика, «Маданиятшунослик асослари», миллий бадиий
маданиятга доир дастурлар ҳамда россиялик Э.Гелвман томонидан тузилган «Фан ва
маданият тарихи» дастури таҳлил этилиб, уларнинг умуммаданий дунёқарашини
шакллантиришдаги аҳамияти ёритилган ҳолда, лекин шу пайтгача талабалар
умуммаданий дунёқарашини шакллантиришга доир муҳим бир инегратив дастур,
ўқув қўлланмаси, дарслик ёки методик қўлланма яратилмаганини ҳисобга олган
ҳолда «Маданиятшунослик» дастурини яратиш мақсадга мувофиқлиги қайд этилади.
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